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ABSTRAKT

Në këtë punim do të trajtohet teknologjia Blockchain si dhe qështjet e sigurisë që lidhen
drejtpërdrejt me këtë teknologji.Kjo teknologji është duke ndryshuar industrinë anë e kënd
botës. Ajo është duke i sjellë organizatat, qeveritë, institucionet financiare, si dhe
platformat e tjera të pagesave në një epokë të re digjitale.Duke u nisur nga fakti që qdo
ditë, bota rreth nesh udhëhiqet nga kontratat dhe transaksionet,mënyra se si ne i
regjistrojmë këto kontrata dhe transaksione ka ngelur në të kaluarën. Kjo është arsyeja që
shumë kompani kërkojnë të vënë në funksion teknologjinë blockchain në industri të
ndryshme duke parë benefitet e kësaj teknologjie si dhe lehtësimin e punës.
Përveq që është e rëndësishme përdorimi i teknologjisë Blockchain,qështjet e sigurisë që
lidhen me të duhet kushtuar një vëmendje më e madhe. Për këtë ka nevojë për hulumtime
më të hollësishme për të vlerësuar me saktësi përfitimet dhe pengesat e zbatimit të kësaj
teknologjie.
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HYRJE

Ndryshime dramatike në teknologji po ndodhin rreth nesh me shpejtësi drite,duke filluar
prej robotëve inteligjentë,makinave vetë-ngasëse,modifikimit gjenetik e deri tek printimi
3 Dimensional(3D).Teknologjia po e transformon mënyrën se si ne jetojmë,punojmë dhe
lidhemi me njëri tjetrin.Gjatë rrugës po prek të gjitha industritë dhe ekonomitë,madje po
e sfidon edhe konceptin se ç’do të thotë të jesh njeri.Ndër këto teknologji që po e
ndryshojnë botën është teknologjia Blochchain.

Një ndër sfidat më të mëdha në botë padyshim që është kontrolli i përmbajtjeve dixhitale
dhe shpërndarja e të dhënave në internet.Duke u nisur nga kjo problematikë shumë
persona po përpiqen që të gjejnë zgjidhje me anë të platformave të shpërndarjes së
informacionit bazuar në teknologjinë Blockchain,një përpjekje e cila do të
revolucionarizonte shpërndarjen e të dhënave në internet.Me fjalë të tjera synohet krijimi
i një rrjeti miqësor të shpërndarjes së informacionit i cili mundëson një mënyrë efektive
të ngarkimit,blerjes dhe shpërndarjes së informacionit.Shpërndarja e informacionit
dixhital ka qenë një sektor i cili historikisht ka favorizuar koorporatat e mëdha të cilat
kontrollojnë qmimin e medias dhe marrin pjesën e tyre.Kjo nuk u lë mundësi tjetër
krijuesve të informacionit dhe përmbajtjeve të cilat pranojnë të ndajnë të ardhurat.Por kjo
gjë do të ndryshojë në qoftëse aplikohet teknologjia Blockchain dhe adaptohen monedhat
virtuale.Pra teknologjia Blockchain ka potencialin e duhur për të ndryshuar botën
moderne.

Qëllimi kryesor i këtij punimi është sqarimi me i detajuar i teknologjisë
Blockchain,funksioni dhe rëndësia e saj si dhe qështjet e sigurisë që lidhen në mënyre të
drejtpërdrejt me këtë teknologji.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Blockchain
Ishte shkrimi mbi Bitcoin i botuar në Nëntor 2008 nën pseudonimin e “Satoshi Nakamoto
” ai që e shfaqi dhe e bëri të njohur Blockchain në sytë e publikut. Kjo është teknologjia
që mbështet monedhën virtuale Bitcoin. Megjithatë kjo teknologji inovative në fakt nuk u
krijua nga Nakamoto por nga Dr. Kelce Wilson diku në vitin 2000.

Figure 1 Rrjeti i gjerë i Blockchain

Blockchain është një zingjirë blloku.Emri vjen nga struktura e tij,në të cilën regjistrimet
individuale,të quajtura blloqe,janë të lidhura së bashku në një listë të vetme të quajtur një
zingjirë.Qdo nyje mund të mbajë informacionin e të gjitha blloqeve në zingjirë.
Me fjalë të tjera Blockchain është një libër publik dixhital me anë të së cilit bëhet
regjistrimi i transaksioneve të ndryshme në internet dhe kjo është arsyja që teknologjia
2

Blockchain konsiderohet si teknologji thelbësore për cryptocurrency.Si libër dixhital është
i hapur për këdo dhe të gjithë në rrjet.Qdo informacion i ruajtur në të është jashtëzakonisht
i vështirë ose pothuajse i pamundur për te modifikuar ose fshirë.
Një Blockchain siguron integritetin e një cryptocurrency duke enkriptuar,vërtetuar dhe
regjistruar transaksione përgjithmonë.Qdo transaksion është i siguruar me një nënshkrim
dixhital që dëshmon vërtetsinë e tij për shkak të përdorimit të kriptimit dhe nënshkrimeve
dixhitale,të dhënat e ruajtur në të janë shumë të rrepta.Pra mund të themi që Blockchain
është i ngjashëm me librin kryesor të një banke.

Për të kuptuar më mirë Blockchain do të marrim shembull disa situata

shumë të

thjeshtë.Në momentin kur ne paguajmë me kartelën tonë bankare në ndonjë market,pagesa
duhet të kaloj në një institucion financiar siq është banka,e cila konfirmon
transaksionin,debiton në llogarinë e mbajtësit të kartelës dhe ia transmeton tarifën shitësit
me pakicë për të përfunduar shitjen.Kjo mund të jetë e shtrejtë por edhe e pasigurtë siq
tregojnë “hacks” e fundit në pikat e shitjes.

Rast tjetër kemi kur kërkojmë të dërgojmë para një miku që jeton në një vend tjetër.Një
opsion i përgjithshëm që normalisht mund të përdoret mund të jetë një bank ose ndonjë
aplikacion për transferim pagese.Ky opsion përfshinë palë të treta me qëllim të procesimit
të transaksionit për shkak të të cilit një shumë shtesë e parave tuaja zbriten si tarifë
transferimi.Në këto raste është e vështië sigurimi i parave pasi që është e mundur që një
haker mund të prishë rrjetin dhe të vjedhë paratë tuaja.
Blockchain rregullon këtë qështje.Ajo lejon të gjithë pjesëmarrësit e rrjetit të arrijnë një
marrëveshje,e njohur zakonisht si konsensus.

Rregullat për konsensus ose marrëveshje mund të bazohen në:

Dëshminë e punës-Nyja duhet të kryejë një sasi të caktuar të punës në mënyrë që të shtojë
një bllok të vlefshëm në zinxhirin e blloqeve.

3

Dëshminë e aksioneve-Me këtë nënkuptojmë që nyja e cila vërteton transaksionin ka një
përqindje të caktuar të vlerës totale të rrjetit

Vlerësimi i shumëfisht-Më shumë se një vlerësues i vlefshmërisë së transaksionit duhet
të bien dakord nëse transaksioni është i vlefshëm ose jo.

Bizantine Praktike e Gabimeve-Një algoritëm i ndërtuar për të zgjidhur mosmarrëveshjet
midis nyjave të ndryshme në rastin kur njëra prej tyre gjeneron një rezultat të ndryshëm
nga pjesa tjetër e rrjetit.

Të gjitha të dhënat e ruajtura në një Blockchain janë regjistruar dixhitalisht dhe kanë një
histori të përbashkët e cila është në dispozicion për të gjithë pjesëmarrësit e rrjetit. Softueri
Blockchain ka aftësin që të regjistojë qdo tranaksion në një bllok pa ndihmën e një pale të
tretë si një bankë dhe procesor pagese.Algoritmi i Blockchain automatikisht kodon dhe
autentifikon transaksionin,i cili është menjëherë i dukshem për të gjithë përdoruesit,në këtë
mënyrë mundësia për ndonjë aktivitet mashtrimi apo dublikim të transaksioneve
minimalizohet ose edhe eliminohet pa nevojën e një pale të tretë.

2.2 Zhvillimi i Blockchain

Blockchain është një teknologji e re që perceptohet si novatore.Inovacioni i Blockchain
është një risi radikale,sepse risi e kësaj teknologjie do ta bënte të tanishmen të vjetërsuar
dhe gjithashtu një inovacion shkatërrues arkitektonik në atë që zbatimi i saj në treg do të
qonte në një riorganizim të modeleve të biznesit të qdo industrie.Megjithatë,Blockchain
paraqet se si industritë ekzistuese po përballen me sfida të rëndësishme.
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Blockchain si një inovacion është unik,sepse bën uljen e kostos së transaksionit,kjo
teknologji kërkon bashkëpunim jo vetëm në nivel brenda organizatës,por edhe në nivel
ndër organizativ për të shfrytëzuar plotësishtë teknologjinë.
Termi Blockchain u përshkrua për herë të parë në vitin 1991.Një grup studiuesësh donin
të krijonin një mjet për të përcaktuar dokumentet dixhitale,në mënyrë që të mos mund të
prapavijoheshin ose të ndryshoheshin.
Teknologjia Blockchain është krijuar në vitin 2000,por Nëntori i vitit 2008 ishte koha e
lulëzimit të Blockchain kur u bë publike rëndësia dhe benefitet e përdorimit të kësaj
teknologjie.Por që nga Janari i vitit 2009,teknologjia e Blockchain është në rritje dhe
zhvillim.Ajo që dikur mendohej si një trillim,tani filloj të qëndrojë në prag të ndryshimit
të teknologjisë në mënyrë që historia do të vij të shoh kohën para Blockchain dhe gjithqka
që erdhi më pas.

Në fillim,Blockchain ishte një teknologji e thjeshtë që mbështeste Bitcoin.Më pastaj
detyrat kryesore te kësaj teknologjie ishin:
•

Decentralizimi i monedhave dhe transaksioneve financiare.

•

Decentralizimi i ruajtes së të dhënave/informacioneve duke përdorur një bazë të
dhënash të shpërndara dhe decentralizuara.

•

Zhdukë nevojën pë palët e treta për të verifikuar transaksionet.

•

Rezistencë ndaj censurës,korrupsionit dhe të pandryshueshëm.

•

Prezenton Metodën e Dëshmisë së Konsensusit të Punës,që e bën Blockchain unik
sepse kombinon fuqinë e përpunimit kompjuterik përmes përdorimit të nyjeve të
lidhura me rrjetin.Këto nyje verifikojnë të gjitha transaksionet dhe sigurojnë një
libër publikë.

Pas shumë studimeve shumë ekspert panë që Blockchain kishte një rast përdorimi që
tejkalonte nevojën e Bitcoin.Ata analizuan situatën duke përdorur të njejtën metodë që më
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parë e kishin përdorur për të zhvilluar strukturën e internetit dhe erdhën në përfundim që
Blockchain po prezantonte një ndryshim rrënjësor në vetë internetin.
Vitalik Buterin,një programues ruso-kanadez,dëshironte teknologjinë Blockchain për të
lejuar nivelin e skriptimit dhe meqenëse Blockhain Bitcoin nuk mund të shkallëzohej sa
duhej për ta bërë këtë,Vitalik vendosi ta merr përsipër këtë përgjegjësi për ta kryer vetë
atë.Në vitin 2014 ai bashkoi vetë një projekt të vogël të quajtur Etherum.
Projekti Etherum ishte një hapë evolucionar në teknologjinë e Blockchain,i cili ka parë
përmirsime shumë të mëdha.Këto përmirsime lejuan që Blockchain të bëhet një platform
përmes konceptit të një makinerie të shpërndarë virtuale.Etherum dhe projekte të ngjashme
të platformës njihen si makina virtuale të shpërndara sepse mund të ekzekutojnë
aplikacione të decentralizuara në zinxhirët e tyre.

Figure 2 Paraqitja e Etherum Blockchain

Kjo teknologji mund të programoj transaksione të kushtëzuara dhe të ndërtojë kontrata të
plota të zgjuara të Turing-ut,duke i dhënë asaj mundësinë për të imituar sjelljen
nejrëzore.Një tjetër gjë që sjelli Etherum ishte aftësia për të kryer pagesa të vogla,për të
ekzekutuar aplikacione etj.
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Etherum poashtu krijoi idetë e organizatave të decentralizuara(DAO),e cila është
koroporatë e decentralizuar që funksionin tërësisht me kontrata të zgjuara.Këto korporata
do të qeverisnin financat dhe politikat e ndërmarrjeve në Blockchain.
Projektet e Blockchain,kohën e trajtimit të transaksioneve e kan të ndryshme,p.sh:
Bitcoin
Sipas Blockchain.info ,Bitcoin aktualisht përpunon rreth 3 transaksione për
sekondë.Vlerësimet tregojnë se numri mund të shkojë deri në 7.Koha e
informimit të transaksionit aktualisht është rreth 25 minuta.

Etherum
Monedha që shpiku kontratën e menqur mund të trajtojë rreth 15-20
transaksione për sekond.

Ripple
Ekipi në Ripple thotë se Ripple mund të mbijetojë më shumë se Visa ,duke
vënë në dukje se Ripple “vazhdimishtë trajton” 1500 transaksione në sekondë.
Koha e shlyerjes së transaksioneve vlerësohet rreth 4 sekonda.
Në Korrik 2017 zhvilluesit njoftuan se Ripple është në gjendje të trajtojë një maksimum
50000 transaksione për sekond,kur është nevoja.Duket se numri ende nuk është testuar në
një rast të përdorimit (ose rezultatet nuk janë bërë ende publike).

Litecoin
Litecoin mund të trajtojë rreth 26 transaksione pë sekondë.Këtu është një
vështrim matematikorë nga All Things Crypto.
Koha e shlyerjes së transaksionit zgjatë mesatarisht rreth 30 minuta,sipas kërkimit
kriptografik Kraken.
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•

Futja e këtyre projekteve të Blockchain në funksion të pagesave pë bizneset
nënkupton edhe përfitim direkt nga disa prej benefiteve për të cilat shquhet kjo
teknologji (kryesisht Bitcoin) si psh:

•

Kostoja e transaksioneve reduktohet dukshëm.

•

Kohëzgjatja e qdo transferimi reduktohet dukshëm.

•

Qdo transaksion është transparent (adresë anonime që e identifikon secilin person)
përmes teknologjisë së Blockchain.

•

Ekziston një fleksibilitet i madh në realizimin e transaksioneve biznesore.

•

Është sistem komplet i decentralizuar (p.sh Bitcoin).

Jemi dëshmitarë të kostove shumë të mëdha përgjatë transfereve të fiat valutave nga një
vend në një vend tjetër.Përmes Blockhchain teknologjisë përveq që kjo kosto reduktohet
ajo implementohet shpejtë dhe në kohë.
Pra,nuk ka rëndësi se sa është distanca mes dërguesit dhe pranuesit,por rëndësi ka të dihet
adresa e pranuesit dhe transaksioni të realizohet brenda pak sekondash.Në kuleta dixhitale
(wallets) të pranuesit dhe dërguesit figuron ditari i transaksioneve ku mund të identifikohet
secila shumë e dërguar dhe e pranuar e kriptovalutave (p.sh bitcoin).në rast se transaksioni
nuk është realizuar brenda pritshmërisë,atëherë përmes adresës në blockchain.info mund
të vëzhgohet transaksioni për t’u informuar për numrin e konfirimineve të realizuar dhe
atyre në pritje për t’u përmbyllur transaksioni.

Slidechains pas një kohe sjell një zgjidhje sipas të cilës mund të transferojmë një pasuri të
nënshkruar në një tjetër Blockchain,e cila mbanë të lirë Blockchain kryesor për të trajtuar
më shumë transaksione ndërsa transaksionet që ndodhin në anën tjetër nuk do të
regjistrohen deri sa përdoruesit të kthejnë pasuritë në zingjirin kryesor ose ndodh
regjistrimi i kërkuar i pasurive nga zingjiri kryesor.
Teknologjia ndër-zinxhirore do të zgjidh ndërveprueshmërinë.Projektet siq është
Lightning Network ,i cili është ende duke u ndërtuar ,do t’u lejojë përdoruesve dhe aseteve
të komunikojnë dhe të bëjnë tregtinë e mbajtjeve nga një tjetër zingjirë.
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Është gjithmonë kënaqësi të shikosh teknologjinë në zhvillim për të vlersuar të gjithë hapat
e nevojshëm për të zarritur atje ku është edhe sot. Duke përfshirë këtu ditët e Pong-ut, të
cilat qojnë në Atari Nintendo e më pas në Playstation.Blockchain është duke zgjidhur shpejtë problemet që qëndrojnë në rrugën e tij për t’u bërë gjëja më e madhe e teknologjisë që
nga kompjuteri.

2.3 Struktura e Blockchain

Figure 3 Blockchain e centralizuar,decentralizuar dhe i shpërndarë

Në momentin kur flasim për Blockchain,njerëzit mendojnë që ne po flasim vetëm për zonat
e decentralizuara të Blockchain ose për ose zonat publike që mund të arrihen nga të
gjithë.Sidoqoftë zonat e centralizuara të Blockchain janë duke u bërë pjesë e botës tonë.
Për sa i përket ngjashmërive,të dy Blockchain-ët e centralizuar dhe Blockchain-ët e
decentralizuar shpërndahen në rrjete kolegësh dhe secila nyje që përfshinë është
përgjegjëse për sigurimin dhe ruajtjen e librit të përbashkët.Një tjetër gjë që ata kanë të
përbashkët është fakti që që të dy kanë nevojë për një mekanizëm konsensusi siq është
prova e kunjit ose prova e punës në mënyrë që të mund të krijoj një libër të
vetëm.Pavarishtë që këto dy lloje të Blockchain kanë ngjashmëri mes vete,ato kanë
përparësitë dhe mangësit e përdorimit të tyre.
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➢ Blockchain i centralizuar

Përparësitë :
•

Ata ofrojnë shumë më tepër personalizim dhe kontroll mbi rrjetin për kompaninë
ose organizatën.

•

Jep mundësin që ne të vendosim se kush merr pjesë në rrjet.

•

Ata janë miqësor me mjedisin pasi nuk u duhen kaq shumë burime për të zbatuar
dhe siguruar të gjithë rrjetin.

•

Organizatat dhe kompanitë mund t’i përdorin për të ruajtur dhe mbrojtur të dhënat
dhe informacionet e tyre më të vlefshme në mesin e nyjeve ku ata besojnë.

Mangësitë :
•

Zonat e Blockchain të centralizuar kanë tendencë të jenë më pak të sigurta sesa
zonat e Blockchain të decentralizuar pasi të dhënat nuk janë aq të përhapura siq
janë tek Blockchain i decentralizuar.

•

Kur koorporatat ose organizatat duhe të inspektojnë ose verifikojnë të dhënat dhe
transaksionet e tyre nga një palë e jashtme mund të jetë më e vështirë.

•

Përfituesi i vetëm i Blockchain të centralizuar janë ndërmarrjet ose organizatat që
i vendosin vet ato.

➢ Blockchain i decentralizuar

Përparësitë :
•

Shkalla e sigurisë së Blockchain të decdentralizuar është jashtëzakonisht e madhe
pasi që ata përdorin një gamë të gjerë të burimeve materiale.

•

Gjithkush mund të përdorë këtë llojë Blockchain pa ndonjë ndërmjetsues.
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Mangësitë :
•

Meqnëse ato janë publike, Blockchain i decentralizuar janë më të prirura për të
zbuluar informacione për secilindo nga pjesëmarrësitë e rrjetit.

•

Sa më i madh të jetë Blockchain publik (p.sh Bitcoin) aq më shumë minatorë janë
të nevojshëm për t’i bërë gjërat të funksionojnë. Pra, përpjekja gjithashtu do të rritet
pasi që fuqia llogaritëse gjithashtu rritet.

•

Kjo nuk është një Blockchain miqësorë me mjedisin pasi që vetëm një transaksion
i thjeshtë Bitcoin ka një kosto shumë të lartë.

Struktura e teknologjisë Blockchain përfaqësohet nga një listë e blloqeve me transaksione
në një rend të veqant. Këto lista mund të ruhen si skedar i sheshtë ose në formën e një baze
të dhënash të thjeshtë. Dy strukturat jetike të të dhënave të përdorua në Blockchain përfshijnë:
•

Treguesitë(Pointers) –Variablat që mbajnë infromacione për vendndodhjen e një
ndryshoreje tjetër. Në mënyrë të veqant, kjo është duke treguar pozicionin e një
ndryshoreje tjetër.

•

Listat e lidhura (Linked lists)-Një rend I blloqeve ku secili bllok ka të dhëna specifike
dhe lidhje me bllokun e mëposhtëm me ndihmën e një treguesi.
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Figure 4 Blockchain Hashing

Logjikisht, blloku i pare nuk përmbanë treguesin pasi që ky është I pari në një zingjirë. Në
të njejtën kohë, potencialisht do të jetë një bllok përfundimtarë brenda bazës së të dhënave
të Blockchain që ka një tregues pa asnjë vlerë.
Diagrami I mëposhtëm I sekuencave Blockchain është një list e lidhur e regjistra

Figure 5 Struktura e Blockchain
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Arkitektura e Blockchain mund të shërbejë për qëllimet e mëposhtme për organizatat dhe
ndërmarrjet:

Reduktimi i kostos-Shumë para hargjohen për të ruajtur bazën e të dhënave të mbajtura
qëndrore (p.sh bankat, institucionet qeveritare) duke i mbajtur të dhënat aktuale të sigurta
nga krimet në internet dhe qëllimet e tjera kompjuterike.

Historia e të dhënave-Brenda një structure Blockchain është e mundur të kontorllohet
historia e qdo transaksioni në qdo moment dhe në qdo kohë. Ky është një arkiv gjithnjë në
rritje ndërsa një bazë e centralizuar e të dhënave është më shumë një pamje e informacionit
në një pike specifike.

Vlefshmëria dhe siguria e të dhënave - Pasi që të qasemi në Blockchain, të dhënat vëhtirë
mund të ndryshohen për shkak të natyrës së Blockchain. Duhet kohë për të vazhduar me
vlefshmërinë e rekordit, pas procesi ndodh në secilin rrjet të pavarur përmes fuqisë
përpunuese komplekse. Kjo do të thotë që sistemi sakrifikon shpejtësinë e performances,
por përkundrazi garanton siguri dhe vlefshmëri të lartë të të dhënave.
Të gjitha strukturat e Blockchain hyjnë në tri kategori:

1. Arkitektura publike e Blockchain-Një arkitekturë publike e Blockchain do të thotë
që të dhënat dhe qasja në sistem janë të disponueshme për këdo që është i gatshëm të
marr pjesë.Kushdo që ka qasje në internet ka të drejtë ta shkarkojë dhe ta përdorë
atë.Për më tepër,gjithashtu mund të kontrolloni historinë e përgjithshme të Blockchain
së bashku me kryerjen e ndonjë transaksioni përmes tij.Zona publike e Blockchain
shpërblejnë pjesëmarrësit e tyre në rrjetë për kryerjen e procesit të minorëve dhe dhe
ruajtjen e pandryshueshmërisë së librit (p.sh Bitcoin,Etherum dhe Litcoin).Këto zona
lejojnë komunitetet në mbarë botën të shkëmbejnë informacione në mënyrë të hapur
dhe të sigurtë.Sidoqoftë,një disavantazh i dukshëm i këtij lloji të Blockchain është se
ai mund të rrezikohet nëse rregullat rreth tij nuk ekzekutohen në mënyrë rigoroze.Për
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më tepër,rregullat e vendosura dhe të zbatuara fillimisht kanë shumë pak hapësirë modifikimi në hapat e mëvonshëm.

2. Arkitektura private e Blockchain-Një arkitekturë private e Blockchain kontrollohet
vetëm nga përdoruesit e një organizate specifike ose përdorues të autorizuar që kanë
një ftesë për pjesëmarrje.Ato përmbajnë informacione që ndahen vetëm mes
pjesëmarrësve të besuar.Kontrolli i përgjithshëm i pjesëmarrësve është në duar të
pronarëve.Për më tepër,rregullat e një Blockchain privat mund të ndryshohen sipas
niveleve të ndryshme të lejeve,ekspozimit,numrit të antarëve,autorizimit,etj.Blockchain privat mund të kandidojë në mënyrë të pavarur ose mund të jetë i integruar me
Blockchain

të

tjera.Këto

zakonisht

përdoren

nga

organizatat

dhe

ndërmarrjet.Prandaj,niveli I besimit që kërkohet mes pjesëmarrësve është më i lartë në
grupe private.

3. Arkitektura e konsorciumit të Blockchain-Kjo strukturë e Blockchain mund të
përbëhet nga disa organizata. Kjo ka aftësi të ndikojë dhe kontrollojë procesin e konsensusit edhe pse leximi është I hapur për të gjithë pjesëmarrësitë në rrjet.

Këto Blockchain ndajnë disa prona të përbashkëta:
•

Të gjitha llojet e Blockchain përdorin rrjete kolegësh të decentralizuar për
transaksione.

•

Të gjithë kërkojnë që qdo transaksion të nënshkruhet dixhitalisht dhe t’I bashkëngjitet vetëm Blockchain dhe secila nyje kolegësh të mbajë një kopje të librit
kryesorë të transaksioneve.

•

Të gjithë mbështeten në konsensus për të sinkronizuar kopjet në të gjithë rrjetin.

Siq u përmend edhe më lartë, Blockchain është një ditar I shpërndarë, ku të gjitha palët
kanë një kopje lokale. Sidoqoftë, bazuar në llojin e strukturës së Blockchain dhe kontekstin
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e tij, sistemi mund të jetë më I centralizuar ose I decentralizuar. Kjo thjeshtë i referohet
modelit të arkitekturës së Blockchain dhe kush e kontrollon librin.
Një Blockchain privat konsiderohet më i centralizuar pasi kontrollohet nga një grup i
veqant me intimitet të rritur. Përkundrazi, një Blockchain publik është i haput dhe kështu
I decentralizuar.

Në një Blockchain publik, të gjitha regjistrimet janë të dukshme për publikun dhe qdokush
mund të marr pjesë në procesin e marrëveshjes. Nga ana tjetër, kjo është më pak efikase
pasi kërkon një kohë të konsiderueshme për të pranuar qdo rekord të ri në arkitekturën e
Blockchain.Për sa I përket efikasitetit, koha për secilin transaksion në një Blockchain publik është më pak eko-miqëor pasi kërkon një sasi të madhe të fuqisë llogaritëse në krahasim
me arkitekturën e Blockchain privat.

2.4 Funksioni i Blockchain
Një pike tjetër e rëndësishme për të kuptuar më mire teknologjinë Blockchain është të
mësojmë se si funksionin ajo. Më poshtë është paraqitur diagrami I arkitekturës së Blockchain e cila ofron më shumë sqarime lidhur me mënyrën se si funksionin një Blockchain.
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Figure 6 Struktura e Blockchain

Secili bllok në Blockchain përbëhet nga:
•

Të dhëna të caktuara.

•

Hash e bllokut.

•

Hash nga blloku i mëparshëm.

Të shënat e ruajtura brenda secilit bllok varen nga lloji i Blockchain.Për shembull, në
strukturën e Blockchain Bitcoin, blloku mbanë të dhëna në lidhje me marrësin, dërguesin
dhe sasinë e monedhave.
Një Hash është si një gjurmë gishti (rekord i gjatë i përbërë nga disa shifra dhe shkronja).
Secili bllok Hash gjenerohet me ndihmën e një algoritmi Hash kriptografik (SHA 256). Si
pasojë e kësaj, kjo ndihmon në identifikimin e secili bllok në strukturën e Blockchain në
mënyrë më të lehtë dhe precize poashtu.
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Table 1 Kategorite e strukturave te Blockchain
Blokchain

Blockchain publik

Blockchain
konsorciumi

Blockchain privat

Përcaktimi i
konensusit

Të gjithë minatorët

Set i zgjedhur i
nyjeve

Brenda një
organizate

Leja e leximit

Publik

Publik ose i kufizuar

Privat

Niveli i
ndryshueshmërisë

Pothuajse i
pamundur

Mund të ndryshohet

Mund të ndryshohet

Efikasiteti

I ulët

I lartë

I lartë

Centralizimi

Jo

Pjesërisht

Po

Procesi i
konsensusit

Nuk ka nevojë për
leje

Ka nevojë për leje

Ka nevojë për leje

(Zhang, 2019)

Në momentin që krijohet një bllok, automatikisht i bashkëngjitet një Hash, ndërsa qdo
ndryshim i bërë në një bllok ndikon gjithashtu në ndryshimin e një Hash.Nëse e themi me
fjalë tjera atëherë mund të themi se qdo Hash ndihmon në zbulimin e qfarëdo ndryshimi I
cili ndodh në blloqet e Blockchain.
Elementi përfundimtarë cilit do bllok është Hash nga një bllok i mëparshëm. Kjo ndihmon
në krijimin e një zingjirë blloqesh dhe është elementi kryesor pas sigurisë së arkitekturës
së Blockchain.

Blloku i parë një zingjirë është pak i veqant-të gjitha blloqet e konfirmuara dhe të vërtetuara rrjedhin nga blloku i gjenezës. Disa përpjekje të korruptuara mundohen që të
ndryshojnë blloqet. Por secili bllok pranon atë përpjekje si informacion të pasaktë dhe e
bëjnë të pavlefshëm tërë sistemin e Blockchain.

Nga ana tjetër, në teori,mund të ishte e mundur që të rregullohen të gjitha blloqet me
ndihmën e përpunuesve të fortë kompjuterik.Sidoqoftë ekziston një zgjidhje që eliminon
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këtë mundësi që quhet Prova e punës (proof-of-work).Kjo lejon një përdorues të ngadalësojë procesin e krijimit të blloqeve të reja.Në arkitekturën e Blockchain të
Bitcoin,duhen rreth 10 minuta për të përcaktuar provat e nevojshme dhe për të shtuar një
bllok të ri në zingjirë.Kjo punë bëhet nga Minorët-nyje special brenda strukturës së arkitekturës Blockchain të Bitcoin.Minorët duhet të mbajnë tarifat e transaksionit nga blloku
që ata verifikuan si shpërblim.Secili përdorues (nyje) i ri që bashkohet me rrjetin e kolegëve të Blockchain merr një kopje të plotë të sistemit.Pasi të krijohet një bllok i ri,ai
dërgohet në secilën nyje brenda sistemit të Blockchain.Pasj kësaj procedure,qdo nyje verifikon bllokun dhe kontrollon nëse infromacioni i deklaruar atje është i saktë.Nëse gjithqka
është mire blloku i shtohet bllokut lokal në secilën nyje.

Të gjitha nyjet brenda një arkitekture Blockchain krijojnë një protokoll konsensusi. Një
sistem konsensusi është një grup rregullash të rrjetit dhe nëse të gjitha zbatohen prej tyre,
ato bëhen të vet-forcuara brenda zingjirit.
Për shembull Blockchain Bitcoin ka një rregull konsensusi që thotë se një shumë e
transaksionit duhet të shkurtohetpas qdo 200000 blloqeve.Kjo do të thotë që nëse një bllok
prodhon një shpërblim verifikimi prej 10 Bitcoin,kjo vlerë duhet të përgjysmohet pas qdo
200000 blloqe.Po ashtu mund të ketë vetëm 4 milion Bitcoin të mbetura për t’u minuar,pasi
ka një maksimum prej 21 milion Bitcoin të përcaktuara në sistemin Blockchain Bitcoin
nga protokolli.Pasi minorët ndihmojnë në zhbllokimin e kësaj shumë,furnizimi i Bitcoin
përfundon nëse protokolli nuk është ndryshuar.

Pra kjo është ajo që e bënë teknologjinë Blockchain të pandryshueshme dhe të sigurtë në
mënyrë kriptografike duke eliminuar qdo pale të tretë. Është e pamundur të shkelësh
seistemin e Blockchain,pasi që do të ishte e nevojshme që të shkelni të gjitha blloqet e tij,të
rillogaritni provën e punës (proof-of-work) për secilin bllok dhe gjithashtu të kontrolloni
më shumë se 50% të të gjitha nyjeve në një rrjetë kolegësh.
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2.5 Krijimi I Blockchain

Krijimi i një Blockchain kalon në të gjitha hapat që janë të nevojshëm për krijimin e një produkti
normal të softuerit.Për krijimin dhe zhvillimin e tij kërkohen specifikime funksionale, modele
UX/UI dhe një plan arkitekture. Është thelbëore të identifikoni funksionalitetin e aplikacionit, rolet
e përdoruesit dhe të mendoni për rrjedhën e sistemit dhe ndërveprimin midis përdoruesve dhe
informacionit.

Për të ndërtuar arkitekturën Blockchain, është e nevojshme të merret parasysh:
•

Rrjeti Blockchain-Ky rrjet i referohet infratrukturës së aplikacionit të vendosur
mbrenda një mjedisi të veqantë në një ose më shumë organizatave.

•

Kodi Blockchain-Ky kodë i referohet detyrave dhe qëllimeve që kjo zgjidhje e
Blockchain është zhvilluar për të kryer.

Pasi një organizatë ose disa prej tyre vendosin të zbatojnë një zgjidhje Blockchain,ata
tashmë po punojnë në krijimin e një rrjeti të ri.Rrjeti mund të shihet si kompani me personelin e tyre ose nga këndvështrimi I infrastrukturës teknike brenda këtyre kompanive.Për
ta bërë atë më konkrete,le të marrim shembullin e diamantëve.Rreziqet dhe sfidat që lidhen
me diamantet ekzistojnë gjatë qdo pjese të procesit,nga nxjerrja e diamantëve deri në rezultatin e tyre përfundimtare,komercial.Konsumatorët duan të jenë të sigurtë se po blejnë
diamante të vërteta dhe etike.Institucionet qeveritare duan të mbajnë gjurmët e taksave dhe
eksporteve të tyre.Arkitektura e Blockchain mund të përdoret për të eliminuar këto rreziqe.
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Palët e përfshira në këtë rrjet, përfshijnë:
•

Prodhuesit e diamantëve.

•

Institucionet qeveritare.

•

Transportuesit e diamantëve.

•

Shitësit e diamantëve.

Zgjedhjet Blockchain organizojnë të gjitha këto pale në një rrjetë kolegësh që ndihmojnë
për të hequr të gjitha rreziqet e përmendura dhe për të ndërtuar një sistem transparent.Të
gjithë do të marrin qasje në të dhënat e sinkronizuara të një “libri të përbashkët,të pandryshueshëm” dhe të jenë në gjendje të mbajnë shënimet e lëvizjes së diamantëve nga
prodhimi në konsumatorin përfundimtarë.Libri I Blockchain do të mbajë sekuencën e të
gjitha veprimeve që ndodhin si minierat e diamantit,rafinimi dhe shpërndarja.Në shumicën
e rasteve,secila organizatë brenda një rrjeti mbanë kopjen e tyre të sinkronizuar së bashku
me protokollet dhe shtresat teknike të rrjetit Blockchain.Po ashtu,për të përvijuar disa procese që ndodhin në të njejtën kohë,ekziston Shërbimi i renditjes.Kjo ndahet midis të gjitha
palëve që vendosin transaksionet brenda strukturës së Blockchain dhe renditjen e tyre.
Në fund të fundit, të gjitha transaksionet gjatë kësaj rruge mbahen në një libër të përgjithshëm(p.sh të dhëna me foto diamanti, vendi I nxjerrjes, ngjyra, numri serial, vendi ku është
prerë, pastruar, shitur, etj). Ky informacion është i plotë dhe autentik.

Pasi të vendoset rrjeti në Blockchain, hapi tjetër I rëndësishëm është të bien dakord për
llojin e transaksioneve të biznesit që ndodhin brenda arkitekturës së Blockchain.Në realitet, këto rregulla janë shkruar në marrëveshje ligjore. Logjikisht, brenda kodit Blockchain kjo I referohet Kontratës së zgjuar- Smart Concrat (e quajtur edhe si Chaincode ose
Definition of Network Network nga Hyperledger Composer).
Ashtu si në botën reale kontrata e Blockchain ka asete dhe transaksione. Për secilin
funksion, është shkruar një Funksion i Procesit të Transaksionit dhe përcakton gjërat që do
të ndodhin pasi të jetë krijuar transaksioni.
Ekzistojnë tetë hapa kryesor për krijimin e një Blockchain:
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Hapi 1: Identifikimi i një rasti të përshtatshëm përdorimi

Ky hapë ka për qëllim të bëjë identifikimin e një rast përdorimi që ka kuptim biznesi.Ka
tre gjëra që Blockchain mund të bëjë shumë mirë:
•

Autentifikimi dhe verifikimi I të dhënave-Kjo pikë përfshinë ruajtje të pandryshueshme, nënshkrime dixhitale dhe kriptim. Të dhënat pothuajse në qdo format mund të ruhen në Blockchain. Blockchain ka aftësi të krijojë qifte të qelësave
privat-publik dhe gjithashtu të përdoret për gjenerimin dhe verifikimin e nënshkrimeve dixhitale.

•

Menaxhimi I pasurive të zgjuara-Kjo fazë përfshinë lëshimin, pagesën, këmbimin,
ruajtjen dhe pensionin.

•

Kontratat e zgjuara-Ky është një term që shpesh kuptohet keq.

Hapi 2: Identifikimi i mekanizmit më të përshtatshëm të konsensusit

Blockchain origjinal i cili e fuqizon kripto-monedhën e Bitcoin, përdori prova të punës si
një mekanizëm konsenusi. Por sot ekzistojnë sisteme të shumëfishta librash të shpërndara
që ofrojnë një mori mekanizmash konsensusi siq janë: Federated Byzantine AgreementMarrëveshja Bizantine e deferuar, Proof of Elapsed Time-Verifikimi I kohës së kaluar,
Derived PBFT- PBFT e derivuar, Redundant Byzantine Fault Tolerance- Toleranca e
gabuar byzantine, etj. Në varësi të rastit duhet të zgjidhet mekanizmi i konsensusit që ka
më shumë kuptim.

Hapi 3: Identifikimi i platëformës më të përshtatshme

Në ditët e sotshme ekzistojnë platforma të shumta Blockchain dhe shumica e tyre janë
falas dhe me burim të hapur. Varësishtë se cili nga mekanizmat zgjidhet në hapin e dytë,
duhet të zgjidhet edhe platforma më e përshtatshme për Blockchain.Disa nga platformat
më të përshtatshme janë: BigChainBD, bërthamë zingjirore, Korda, Kredite, Blockchain
Domus Tower, Ethereumi, HydraChain, etj.
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Hapi 4: Dizajnimi i nyjeve

Një faktorë I rëndësishëm që duhet të merret parasysh në këtë fazë është nëse nyjet do të
funksinojnë në re, mbi premise ose të dyja. Pastaj vijnë qështjet e konfigurimit të harduerit
si procesorit, memoria dhe madhësia e diskut.

Hapi 5: Dizajnimi i instancës së Blockchain

Shumica e platformave Blockchain kanë nevojë për konfigurim të planifikuar shumë të
kujdesshëm për elementet e mëposhtme:
•

Lejet

•

Parametrat

•

Emërtimi i pasurisë.

•

Pasuritë vendase.

•

Ri-emërtimi i pasurisë.

•

Forcat e adresave.

•

Shkëmbimet atomike.

•

Forcat kryesore.

•

Menaxhimi kryesor.

•

Bllokimi i nënshkrimeve.

•

Nënshkrime të shumta.

Hapi 6: Ndërtimi i API-ve

Disa platform Blockchain vijnë me API të para-bëra, por një numër I caktuar I tyre nuk I
ka. Kategoritë kryesore të API-ve që nevojiten, janë:

Gjenerimi i qifteve kryesore dhe adresave.
•

Kryerja e funksioneve që lidhen me auditimin.
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•

Autentifikimi i të dhënave përmes nënshkrimeve dixhitale dhe Hash.

•

Hapësira e të dhënave dhe marrja e të dhënave.

•

Menaxhimi i ciklit jetësor të pasurive të zgjuara si p.sh: pagesa, sigurimi, këmbimi,
ruajtja dhe pensioni.

•

Kontratat e zgjuara.

Hapi 7: Dizajnimi I ndërfaqes së administatorit dhe përdoruesit

Në këtë faze është e rëndësishme të zgjidhet gjuha programuese (HTML5, CSS, PHP, C#,
Java, Javascript, etj), baza e të dhënave të jashtme (p.sh MySQL, MongoBD) dhe serverët
(përfshirë serverët në internet, serverët FTP, serverët e postës).

Hapi 8: Shtimi I teknologjisë së ardhshme
Fuqia e zgjedhjes së Blockchain rritet duke integruar teknologjitë e duhura siq janë: Inteligjenca artificiale, Biometrika, Bots, Cloud, Shërbimet kognitive, Containers, Analitikën e të dhënave, Internetin e gjërave dhe Mësimin e makinerisë.

2.6 Qështjet e sigurisë së Blockchain
Nuk ka asnjë mohim që Blockchain portretizuar shpesh si një zgjidhje përfundimisht e
sigurtë në shumë industri, duke filluar nga transaksionet e parave e deri tek automatizimi I marketingut. Ndëra kompanitë e teknologjisë dhe sipërmarrësitë debatojnë mbi
atë që e bënë Blockchain një alternative të sigurtë për zgjidhjet ekzistuese të konkurencës, prap se prap ekzistojnë ende dyshime lidhur me sigurinë e Blockchain.

Në vazhdim janë paraqitur 4 arsyet kryesore për sigurinë e Blockchain:
1. Sistemet e decentralizuara nuk mund të jenë aq të sigurta sa duken-Rasti I fortë në
favor të Blockchain është që me kopjet e Blockchain që mbahen në një rrjet të shpërndarë, nuk ka asnjë pike të dobët për hakerat që synojnë.
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2. Sulmet në vendin e tregut-Në Dhjetor 2017, Nice Hash, një nga vendet më të mëdha
të tregut të Bitcoin u hakua, duke rezultuar në 60 milion dollarë humbje. Ajo ngriti një
qështje të rëndësishme të sigurisë së operacioneve Blockchain. Teknikisht nuk ishte
faji I teknologjisë, pasi që nuk ishte prekshmëria e Bitcoin-it që bëri të mundur sulmin.
Dobësia në vetë tregun kushtoi shumë për investitiorët e Bitcoin.

Figure 7 Nice Hash

Ndërsa Blockchain bëhet më i popullarizuar, kështu edhe vendet e tregut dhe shpërndarësitë e palëve të treta, por jo të gjithë janë të sigurtë. Ata mund të mos jenë aq të sigurtë
sa përdoruesit ose investitorët dëshirojnë të mendojnë dhe ky sulm i NiceHash thjeshtë e
vërtetoi atë.

3. Kontratat inteligjente mund të mos funksionojnë-Nëse zbatohen siq duhet, kontratat
inteligjente mund të përgjigjjen me të vërtet në shumë prej qështjeve ekzistuese në
marketingun aktual, shitjet, investimet, proceset e zhvillimit, etj. Sidoqoftë, nëse kontrata inteligjente ka ndonjë problem të vogël, ajo mund të vendos në rrezik palët e
nënshkruara. Në vitin 2016 ajo ka ndodhur në një kontratë Etherum, me vlerë 80 milion
dollarë. Për fat të mirë komuniteti Etherum ishte në gjendje të zgjidhë qështjen duke e
bërë atë të duket sikur asgjë nuk ka ndodhur.
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Figure 8 Etherum

Ndreqje të tilla të shpejta mund të zgjidhin një krizë një here, por i përketë një zgjidhje të
përhershme, duhet diqka më transparente dhe e besueshme. Për këtë arsye Blockchain
është i nevojshëm.

4. Sulmi’51-Kur bëhet transaksioni I Blockchain, minorë që mbajnë të pakten 50% të
fuqisë informatike, duhet të verifikojnë sulmin. Nëse ata e bëjnë, transaksioni mund të
kalojë. Por në qoftëse një person ose një grup njerëzish mund të kenë në duart e tyre
51% të fuqisë informatike që u takon minorëve, atëherë ky pronar automatikisht bënë
ndërrimin e lojës, duke fituar mundësinë për të kaluar transaksione me të njejtën
monedhë dy herë ose aq herë sa duhet. Kjo I prishë të gjitha rregullat.

.
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Figure 9 Sulmi’51 në ZenCash

2.7 Rëndësia e tekologjisë Blockchain
Nga të gjitha gjërat që u thane më lartë për Blockchain, është shumë e
Kuptueshme rëndësia e përdorimit të kësaj teknologjie. Duke u nisur nga fakti që perceptimi shoqëror është I ludhur ngusht me Bitcoin dhe cryptocurrency të tjera, aspekti monetary është vetëm maja e ajsbergut, një nga përdorimet e mundshme të tij.
Le të fillojmë nga shembulli i cryptocurrency: Ekziston një Blockchain që funksionin si
një libër i shpërndarë transaksionesh dhe një shenjë e quajtur Bitcoin, që është e ndashme
dhe shërben si njësi e llogarisë dhe mjet I këmbimit. Në rastin e rrjetit Bitcoin, perrceptimi
I përgjithshëm i shenjave lidhet kryesisht me monedhën. Ne natyrshëm kemi prirjen t’i
caktojmë një vlerë monetare secilit Bitcoin.
Është e mundur të zhvillohen sisteme të bazuara në Blockchain, kur argumentet përfaqësojnë ndonjë pjesë të informacionit, si një certificate dixhitale e pronësisë (siç është një
shtëpi ose një pjesë në ndonjë kompani), një çertifikatë kredie, një vote gjatë zgjedhjeve,
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patenta, informacione mbi origjinën e produkteve, udhëzime për një algoritëm, identiteti
për ndonjë pasjisje, etj.
Karakteristikat e programueshme dhe të hapura të Blockchain lejojnë të inovojnë dhe
rindërtojnë plotsishtë sistemet në shumë fusha, duke ulur në mënyrë dramatike nivelin e
burokracisë dhe duke I bërë të gjitha proceset në mënyrë të konsiderueshme më efikase
dhe transparente. Blockchain mund të përdoret për të parandaluar mashtrimin, për të
shmangur përdorimin e ndërmjetësuesve, për regjistrimin e tokës, për shkëmbimin e
aksioneve dhe administrimin e pasurive, për pretendimet e sigurimeve, pagesa dixhitale
dhe shumë të tjera. Bankat e mëdha kanë investuar tashmë miliona dollarë për të zvhilluar
platforma dhe për të pastruar transaksionet duke përdorur sistemin Blockchain.
Blockchain është shumë I rëndësishëm sepse hap një botë të re të mundësive, ma aplikime
të shumta dhe një potencial të lartë përçarjeje.

Figure 10 Rëndësia e Blockchain
Interneti është një zone ku teknologjia Blockchain me siguri do të ketë një ndikim të
madhë. Miliona pajije të lidhura, siguria e informacionit dhe identiteti i qdo pajisje bëhen
reale.

Kontratat Smart janë një mënyrë inovative për të ekzekutuar automatikisht një veprim të
paracaktuar kur përmbushet një kusht specifik ose ndodh një situate specifike. Qëllimi i
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kontratave Smart është të sigurojë një nivel më të lartë të sigurisë në krahasim me kontratat
e ligjit tradicional, të përmirsojë shpejtësinë e ekzekutimit dhe të zvoglojë koston e
transaksioneve. Atom und të përdoren për të gjitha llojet e marrëveshjeve ose situatave të
tilla si të drejtat e pronësisë intelektuale dhe shpërndarja e familjes, qiraja dhe pagesa,
qasja në informacione personale siç janë identiteti dhe të dhënat e kujdesit shëndetsorë,
sistemet e votimit, menaxhimi I zingjirit të furnizimit, etj.
Ekzekutimi I tyre në Blockchain I bënë ata të sigurtë duke përdorur kriptografinë,
ndërtojnë besim dhe lejojnë një fleksibilitet të lartë të përdorimit. Poashtu diqka që ja vlen
të përmendet është se kontratat Smart lejojnë zhvillimin e Organizatave Autonome të Decentralizuara (DAO), subjektet reale që krijojnë vlera pa ndërhyrje njerëzore. Ato janë të
decentralizuara, që do të thotë se ata janë një bllok autonom sepse nuk kanë menaxhim
qëndror. Kodi drejton transaksionet dhe merr vendime në vend të një ekipi menaxhues dhe
ekzekuton kontrata Smart kur është nevoja.
Blockchain dhe cryptocurrency kanë shkaktuar një vendosje të paradigmës. Prezantimi i
kësaj teknologjie hapë rrugën për një revolucion të ri që do të jetë I hapur në pothuajse çdo
sektorë. Përdorimet e mundshme të kësaj teknologjie duket se janë të pafundshme. E dime
mire se gjithqka është akoma e re, ne mund të lidhemi me ditët e para të internetit (kush
mund ta imagjinonte përsëri në vitin 1993 ndikimin e internetit në jetën tonë dhe botën e
biznesit), por brenda disa vitesh është e mundur që të ndryshojë mënyra e regjistrimit,
orgaznimit dhe drejtimit të gjërave në jetën tone të përditshme.

2.8 Fushat e përdorimit të Blockchain
Aplikueshmëria e Blockchain është shumë e madhe.Ajo nuk gjenë aplikim vetëm në
sistemin financiar kriptovalutorë, por edhe në shumë fusha të tjera.Më posht paraqiten disa
nga rastet e suksesit të aplikueshmërisë së Blockchain.
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2.8.1 Blockchain në aviacion
Në vitin 2017, SITA Lab, Aeroporti i Heathrow (LHR), British Airways (BA), Aeroporti
i Gjenevës (GVA) dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Miamit (MIA) kryen një projekt
bashkëpunues përmes BCHT, të përshkruar në dokumentin “FlightChain”. Projekti
synonte të hetonte përshtatshmërinë dhe praktikën e përdorimit të BCHT për të siguruar
një version të vetëm origjinal për të dhënat e statusit të fluturimit.
Aktualisht ekzistojnë kopje të shumta të të dhënave të statusit të fluturimit dhe ato nuk
arrihen lehtë nga të gjitha palët. Të dhënat e dakorduara të statusit të fluturimit
përmirësojnë përvojën e klientit dhe mundësojnë një optimizëm më të mirë. Partnerët e
projektit identifikuan nevojën për një bazë të dhënash të shpërndarë me kontroll të
decentralizuar të përhapura tek të gjitha palët me interes, prandaj përdoren BCHT. Një
BCHT private u zbatua tek Ethereum dhe Hyperledger, për të ruajtur informacionet
operacionale të fluturimit në kohë reale duke përdorur kontrata të mençura për të arbitruar
të dhëna potencialisht kontradiktore. Të dhënat nga LHR, BA, GVA dhe MIA u bashkuan
dhe ruheshin në një Blockchain.Ndërtimi është paraqitur në këtë figurë.
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Figure 11 Blockchain në aviacion.

Versioni I vetëm për çdo status fluturimi kombinonte të dhënat nga linja ajrore operuese,
aeroportet e nisjes dhe mbërritjes. Përgjatë projektit, u përpunuan më shumë se dy milion
fluturime.
Partnerët konkludojnë se “Blockchain është një zgjidhje praktike e teknologjisë për rastin
e përdorimit të një burimi të vetëm për informacionin e fluturimit në kohën reale”.
Kontratat Smart dhe kontrolli i përbashkët i të dhënave të vendosura në Blockchain, duke
përmirsuar kështu besimin në të dhënat, largojnë alternativën për zgjedhjen e teknologjive
tjera.

2.8.2 BCDiploma
Qëllimi I BCDiploma është që të vërtetojë diplomat në mënyrë të thjeshtë, të sigurtë, të
qëndrueshme, duke e lidhur me teknologjinë Etherum që ka një nivel të lartë të kriptografisë. Duke u përballur me falsifikimin e diplomave dhe një konkurencë në rritje, ofrimi
I diplomave tek një shërbim inovativ dixhital do t’i kontribojë mbrojtjes së imazhit të tyre.
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BCDiploma zvhillon një daPP për institucionet e arsimit të lartë për t’u mundësuar atyre
të lëshojnë diplomat e tyre në Etherum. BCDiploma lejon të diplomuarit, që gjatë gjithë
jetës të kenë mundësi të dëshmojnë vërtetësinë e diplomës së tyre, duke siguruar një URL
të thjeshtë. Kjo është një zgjidhje konkuruese, e qëndrueshme, e pa falsifikueshme, e
thjeshtë për t’u përdorur në arsimin e lartë.

2.8.3 Turizmi në Blockchain
Blockchain është duke u hulumtuar si një mjet për të përmirsuar ekonominë e Hawai-it
duke I dhënë turistëve një mundësi për të paguar për mallrat dhe shërbimet lokale me
Bitcoin dhe monedha të tjera. Në këtë mënyrë qeveria e shtetit shpreson të tërheq turistët,
veçanërisht nga Azia, përfundimisht do të ndihmojë Hawai që të zhvillohet ekonomikisht.

2.8.4 Bankat dhe Blockchain
Njëri prej roleve kryesore të bankave komerciale është ndërmjetësimi shitës-blerës.Ekziston një mendim se ekzistenca e bankave është cenuar si rezultat I kriptovalutave, marrë
parasysh faktin që njëra prej komponeteve kryesore I kriptovalutave( p.sh Bitcoin-it) është
komunikimi peer- to- peer shitës- blerës ( pa ndërmjetsues).Duke e ditur që kriptovalutat
janë vetëm njëra prej komponeteve e teknologjisë Blockchain, fuqishëm rekomandojmë
që ato t’i përshtasin aktivitetet e tyre komerciale me teknologjinë Blockchain.Marrë parasysh faktin se bankat posedojnë gamë të gjerë dhe disevirfikuese të shërbimeve, atëherë sa
më herët që ato përqafojnë teknologjinë e re, atë të Blockchainit, aq më afër janë
përshtatshmërsië me nevojat e tregut. Zhao (2018) tregon se kohëve të fundit një grup i
bankave evropiane kanë realizuar një seri të aktiviteteve financiare ndërkufitare përmes
një blockchain platforme të përbashkët. Së fundmi, përmes platformës We.Trade brenda
pesë ditëve ndërmjet dhjetë kompanive ishin ekzekutuar transaksione të ndryshme e që
ishin përkrahur nga katër banka partnere të projektit. We.Trade është ndërtuar mbi bazën
e Blockchain Platformës së IBM-it dhe ishte themeluar nga Deutsche Bank, HSBC, KBC,
Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Société Générale dhe UniCredit, në përpjekje për
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të rritur efikasitetin e transaksioneve financiare ndërkufitare. Njëra prej nëntë
institucioneve të involvuara në testimin e platformës, e quajtur HSBC ka deklaruar se tre
klientë të saj kanë marrë pjesë në testimin e kësaj platforme (Zhao, 2018). Aktualisht,
We.Trade operon në njëmbëdhjetë shtete evropiane. Shefi ekzekutiv i platformës Roberto
Mancone, thotë se nga faza tjetër do t'i shohim pjesëmarrësit apo konsumatorët tek blejnë
nga bankat në Evropë dhe më gjerë. Përfundimisht, We.Trade është shndërruar nga një
aplikacion pilot në një mundësi të drejtpërdrejt e realizimit të transaksioneve ndërkufitare
dhe ka demonstruar fuqinë e teknologjisë blockchain në një mjedis ndërmarrës.

2.8.5 Votimi I parë elektonik me teknologjinë Blockchain është realizuar me sukses
Një procedurë e votimit me teknologji blockchain u iniciua nga Corp Voting Californian
për zgjedhjet studentore në Universitetin Zviceran të Lucernit në fillim të dhjetorit 2017.
Ky proces i votimit elektronik është më i besueshëm se zgjedhjet e tjera ekzistuese të
votimit në internet për dy arsye kryesore. Së pari, sekreti i votimit garantohet përmes
sistemit decentralizues të BCHT .
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Qëllimi kryesor i teknologjisë Blockchain lehtëson dhe mundëson realizimin e
transaksioneve peer to peer pa ndihmën e palëve të treta.Nga kjo që u tha më lart
kuptojmë që shfrytëzimi i teknologjisë Blockchain mundëson efiçiencë ,fleksibilitet,
transparencë, decentralizim si dhe ofron një siguri të lartë të transaksioneve. Si rezultat i
këtyre avantazheve që sjell kjo teknologji, aplikueshmëria e Blockchain në jetën e
përditshme sjell përfitime të mëdha për shoqërinë në përgjithsi dhe ofron një siguri të
lartë për transaksionet që dërgohen dhe pranohen nga persona të caktuar.Mund të
konkludojmë që roli dhe paraqitja fizike e teknologjive të zakonshme të tjera që shërbejnë
për shkëmbimin e transakioneve do të reduktohet dukshëm, ndërsa aplikueshmëria dhe
vlera e teknologjisë Blockchain do të rritet vazhdimisht.

Dukuritë negative si evazioni fiskal, shpërlarja e parave, korrupsioni dhe keqpërdorimet
e tjera ekonomike minimizohen fal kësaj teknologjie dhe me kalimin e kohës do të
eliminohen. Sistemi i pagesave dhe i këmbimeve me teknologjinë Blockchain është
transparent, i shpejtë, më i lirë dhe lehtë i realizueshëm.
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4

METODOLGJIA

Për të realizuar këtë punim diplome janë përdoruar disa metoda të cilat kanë kontribuar
në studimin më të detajuar dhe të thellë të temës të cilën unë kam zgjedhur. Metoda këto
që përmes tyre është arritur rezultati aktual. Shfletimi i literatures është njëra nga metodat
që kam përdorur dhe përmes së cilës është bërë e mundur kërkimi i projektit, materialit,
fakteve, librave dhe hulumtimeve të ngjashme.

Shfletimi i literatures metodë e cila është përdorur që të bëhet i mundur kërkimi i
projekteve, materialeve, fakteve, librave dhe hulumtimeve të ngjashme.Kjo metodë ka
kontribuar në zgjerimin e diapazonit në këtë lami dhe është arritut niveli i duhur për t’u
realizuar ky punim.

Po ashtu metodat të cilat janë përdorur gjatë këtij punimi është një miks në mes të metodës
kuantative dhe asaj kualitative.
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5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Me rastin e studimit te Bitcoin vihet në pah se sa shumë mund të ndihmojë analizimi i
Blockchain, organizatat që të arrijn sukseset dhe qëllimet e dëshiruara. Bitcoin është një nga
monedhat virtuale më të përdorura gjatë viteve 2016 dhe 2017 në tërë botën. Një monedhë
virtuale është një formë e parregulluar e parasë digjitale e cila nuk përdoret ose garantohet
nga një bankë qendrore dhe e cila mund të veproj si mjet pagese.
Monedhat virtuale paraqiten në shumë forma, në fillim si monedha brenda lokaleve të
lojërave kompjuterike online dhe media sociale, dhe më vonë janë zhvilluar si mjete pagese
që pranohen ‘offline’ ose në ‘jetën reale’.
Aktualisht është rritur mundësia e përdorimit të monedhave virtuale si mjete pagese për
mallrat dhe shërbimet gjatë realizimit të shitjeve me pakicë, restorante dhe lokale argëtimi.
Këto transaksione shpesh nuk shkaktojnë ndonjë tarifë ose ngarkesë, dhe nuk përfshijnë
bankat.
Kohëve të fundit, monedha virtuale ‘Bitcoin’ ka shtruar skenën për një gjeneratë të re të
decentralizuar, peer-to-peer të monedhave virtual – shpesh të referuara si kripto-monedha
(crypto currencies).
Pas rritjes së fundit të kësaj monedhe, janë paraqitur një dyzinë monedhash virtuale që kanë
ndjekur rrugën e Bitcoin.
Shembull i përdorimit të Bitcoin, monedhat virtuale mund të blihen në një platformë
shkëmbimi duke përdorur monedha konvencionale.
Duke u përdorur këtë portofol, konsumatorët mund të dërgojnë Bitcoins online për këdo që
dëshiron t’i pranojë ato, ose t’i kthejë ato në monedha konvencionale të dekretuara (si Euro,
Funta ose Dollari) Janë krijuar Bitcoins të ri në internet duke përdorur softuer kompjuterikintenziv të njohur si ‘Bitcoin miners’.
Ky program i lejon konsumatorët të “mine” (nxjerrin) sasi të vogla të monedhës përmes
zgjidhjes së algoritmeve të ndërlikuara qëllimisht. Megjithatë, rritja e ofertës së parasë është
e fiksuar kështu që lëshohen vetëm shuma të vogla përgjatë një periudhe të caktuar kohore.
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REKOMANDIMET

1. Institucionet e arsimit të lartë (IAL) duhet të studiojnë BCHT dhe të paraqesin të
gjeturat e studimit të bërë, që publiku i gjerë të jetë i informuar rreth rolit të
teknologjisë.

2. Institucionet shtetërore duhet të krijojnë infrastrukturë ligjore dhe hapësirë për
implementimin të BCHT duke ofruar një qeverisje transparente dhe të besueshme.

3. Bizneset të kushtojnë vëmendje më të madhe BCHT dhe të shohin atë si një mundësi
të mirë për zhvillimin e biznesit të tyre dhe afrim me ekonominë bashkëkohore.

4. Zgjedhjet e ardhshme të universiteteve të mbahen përmes BCHT, këto zgjedhje të
jenë model për zgjedhjet lokale dhe nacionale.

5. Diplomat e studentëve të rinjë, të bëhen përmes BCDiploma që lejon të diplomuarit,
që gjatë gjithë jetës të kenë mundësi të dëshmojnë vërtetësinë dhe kredibilitetin e
diplomës së tyre përmes një URL.

6. Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, të stimulojnë aplikueshmerinë e BCHT në
fushat të cilat tashmë suksesi është dëshmuar
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